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Labour’s new leader: what led to Corbyn’s ‘unlikely coup?’
Jeremy Corbyn speaks at a rally in Coventry (credit: Ciaran Norris)
On  Wednesday  3  February,  Rosa  Prince,  Assistant  Political  Editor  for  the  Telegraph,






in  the  political  world,  having  held  his  Islington  North  seat  in  the  Commons  for  over  30  years
without a single ministerial position or promotion  to his name, become  the elected  leader of  the
Labour Party and thus leader of Her Majesty’s Most Loyal Opposition? And moreover, why does
this figure provoke such strong reactions amongst the public, from the Mail on Sunday suggesting
“Prime  Minister  Corbyn  and  the  1,000  days  that  destroyed  Britain”  (imagining  a  Corbyn
premiership),  to  the  thousands who have been galvanised  into becoming politically active, often
for the first time, taking part in Corbyn’s “Momentum” political movement?
The Labour leadership election 2015
In her new book  “Comrade Corbyn: A Very Unlikely Coup: How Jeremy Corbyn Stormed  to  the
Labour Leadership”, Rosa Prince, an acclaimed journalist who was once involved in breaking the
2009  expenses  scandal  (which  still  echoes  today,  indeed  quite  possibly  in  Corbyn’s  very
success!),  seeks  to  explain  how Corbyn achieved his  landslide  victory  in  last  summer’s  Labour
leadership  elections,  gaining  59.5%  of  the  first­round  vote  having  almost  been  accidentally
nominated to the election in the first place by now­regretful members of the Parliamentary Labour
Party (PLP). On 3rd February 2016, attendees at LSE were treated to a lecture by Rosa, seeking
to  provide  an  insight  into  the  highlights  of  her  book  and  her  explanation  of  the  “Corbynista”









at  an  alarming  pace. As  pressure  built  from  the  bottom­up on  social media  for  a  left­wing  anti­
austerity choice in the leadership election, an online petition was created that even Corbyn himself
shared, as Rosa speaks of in a recent article. Once Corbyn put himself up as a potential candidate
the buzz grew,  leading  to  the gradual accumulation of  the necessary nominations  from the PLP.




way possible –  including analysing his middle­class  roots –  I missed  talk of his  so­called  “posh
past” – and Rosa  indicated  that she was  just as surprised by his  roots as  I have been! Corbyn
comes from an affluent middle­class background par excellence, growing up in a “manor” in leafy
Shropshire  and  going  to  a  grammar  school  (which  he  reportedly  hated).  But  his  parents  were
notably  left­wing,  having met  as  activists  seeking  to  fight  Franco  in  Spain,  and  so  politics  was
discussed and debated in the family home. This decidedly non­proletarian background is perhaps
a shock when we look at this veteran left­winger, and it certainly provided a headline or two, from
the  Telegraphs’s more  sedate  “Jeremy Corbyn,  the  boy  to  the manor  born,”  to  the Daily Mail’s
“Making  of  Comrade  Corbyn:  QUENTIN  LETTS  explains  how  Labour  leader  went  from  prep
school boy raised in a manor house to rich­bashing friend of terrorists.” It is unsurprisingly tough to
trace the development and evolution of Corbyn’s  left­wing views, but Rosa points to his parents’
views  and  his  experiences  of  volunteering  in  Jamaica,  which  took  him  out  of  his  middle­class







One  is  the  anti­austerity  mood.  After  the  financial  crisis,  Rosa  suggests  that  many  Labour
members felt alienated as ordinary people took the brunt of cuts whilst it appeared to be “business
as usual” for those at the top of society, the much­maligned “1%”. Rather than attempt to maintain
electoral  credibility  by  ceding  to  cuts  as  competitors  like  Andy  Burnham  ­the  left­wing­but­still­
establishment candidate­ did, Corbyn stuck to his principles (which Rosa suggested really do drive




activists  lobbied  Labour  MPs  for  them  to  nominate  a  left­winger  so  as  to  provide  a  “real
alternative.” Corbyn ended up  filling  in  that  gap, maintaining an authentic  anti­austerity  voice  in
opposition to apparent “sell­outs”.
Secondly, Corbyn’s ideas and character fit in well with an anti­politics (or at least an anti­politics as
usual  mood)  brought  about  by  the  expenses  scandal.  Corbyn  had  a  distinct  advantage  in  the
sense of having been  involving  in politics­with­a­small­p  for a  long  time, gaining a great deal of
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As for practicalities, Prince highlighted Corbyn’s strong grassroots organisation – not least through
social media – which far exceeded the quasi­professional campaign support relied upon by other
candidates.  Corbyn  had  a  very  strong  activist  network  around  him,  having  been  involved  in  a
number of left­wing causes over the years, most notably the Stop the War Coalition, in which he
was  instrumental  in  2003’s  march  of  over  a  million  people  on  London.  He  met  much  of  his
campaign team there, who together experienced and practiced the kind of organisation needed for
Corbyn’s  bottom­up  storming  of  the  Party.  This,  combined  with  new  Labour  Party  rules  which
allowed registered “supporters” to vote in the leadership election, allowed Jeremy to be a veritable
force  in  the vote, with a strong personal  following and experience of building and running social
movements. The strong grassroots appeal of Jeremy Corbyn and the strength of his organisation




seen whether Corbyn’s  radical  agenda  (even  if  not  as  radical  as  some papers would have  you
believe) will appeal to the wider public beyond the Labour Party faithful (and so­called “supporters”
who paid their £3).





Widening  his  appeal  will  be Corbyn’s  biggest  challenge  (perhaps  alongside  developing  a more
productive relationship with the rest of the parliamentary party), as he seeks to validate his victory
achieved  through  his  bottom­up  appeal  to  the  left.  The  New  Statesman  concludes  that  under









Note:  this  article  gives  the  views  of  the  author,  and  not  the  position  of  the
Department of Government, nor of the London School of Economics.
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